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TAJNE OPERACIJE CIA-e KAO








Meðunarodne okolnosti nakon Drugoga svjetskog rata su uvjetovale da su tajne akcije
(covert actions) postale znaèajan instrument amerièke vanjske politike. Za njihovu provedbu
zaduena je Sredinja obavjetajna agencija (CIA), koja je zbog realizacije tajnih akcija i
uspjenog ostvarenja amerièkih nacionalnih interesa postala ne samo bitan akter amerièke
vanjske politike, veæ i subjekt meðunarodnih odnosa. Iako vrlo efikasno sredstvo za ostvarenje
nacionalnih interesa, tajne akcije su u svojoj biti intervencionistièki mehanizam i gotovo sva
djelovanja CIA-e iz tog spektra su protuzakonita. U posthladnoratovskim uvjetima sadraj
tajnih akcija nije promijenjen. No, u odreðenoj mjeri promijenjena je njihova uloga i znaèaj
u okviru instrumenata za ostvarenje ciljeva iz spektra amerièke nacionalne sigurnosti. U
posthladnoratovskim uvjetima, nastojeæi ojaèati svoju poziciju jedine sile (unipolarni svijet),
Amerikanci su promijenili pristup u ostvarenju vanjskopolitièkih ciljeva. Tajne operacije su i
dalje znaèajan instrument za ostvarenje ciljeva. tovie, potrebe za njima su nakon 1990. sve
vie rasle, no za razliku od prijanjeg razdoblja, one nisu vie jedino i najefikasnije sredstvo,
veæ su bitna i vojna djelovanja koja su postala dominantna onda kada su u pitanju najvaniji
amerièki strategijski ciljevi.
Kljuène rijeèi: Sjedinjene Amerièke Drave, Sredinja obavjetajna agencija (CIA), amerièka
nacionalna sigurnost, amerièka vanjska politika, Hladni rat, posthladnoratovsko razdoblje,
tajne akcije
UVOD
U uvjetima bipolarne podjele svijeta i 50-godinje manje ili vie izraene hladnoratovske
konfrontacije tajne operacije/prikrivena djelovanja su definitivno zauzeli znaèajno
mjesto u sustavima nacionalne sigurnosti mnogih drava. Postale su nezaobilazan
instrument u nastojanjima da se sprijeèe ugroavanja nacionalne sigurnosti i ostvare
nacionalni interesi. Amerièki sluèaj dokazuje da su tajne operacije ne samo zauzele
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mjesto na listi instrumenata vanjske politike (uz diplomaciju, gospodarska sredstva,
propagandna sredstva i vojna djelovanja)1 veæ i vie od toga. Upravo zbog njihovog
uspjenog provoðenja, Sredinja obavjetajna agencija (Central Intelligence Agency
 CIA) je postala subjekt amerièke vanjske politike, ali i subjekt meðunarodnih
odnosa.2
POJAM TAJNIH AKCIJA
Prikrivena djelovanja/tajne akcije su zasigurno jedan od najkontroverznijih
instrumenata kojim vlade nastoje ostvariti svoje ciljeve i interese. Unatoè njihovoj
kontroverznosti, zbog nemoguænosti da na drugi naèin ostvare svoje nacionalne
interese ili otklone prijetnje tim interesima, vlade mnogih drava poseu za uporabom
prikrivenih djelovanja.
Pod tajnim akcijama (Covert Action) podrazumijevaju se pokuaji odreðene drave
da utjeèe na dogaðaje u drugim dravama ili teritorijima bez otkrivanja svoje
umijeanosti (Godson, 1981.: 1).3 Za ovaj tip aktivnosti u zapadnoj terminologiji,
pored pojma tajne akcije, koriste se i pojmovi tajne operacije, akcije tihe opcije,
akcije treæe opcije, prikrivena djelovanja, dok ruska terminologija poznaje pojam
aktivne mjere (Active Measures/Aktivnjih Meroprijatiji). Unutar britanskih
obavjetajnih i sigurnosnih institucija (Urban, 1996.: 35) ovaj tip aktivnosti naziva se
akcijama poremeæaja/akcijama koje izazivaju dezorganizaciju (disruptive action).
Osnovno naèelo provedbe prikrivenih djelovanja je tajnost. Time se prikrivena
djelovanja lociraju u obavjetajno podruèje. Njihovo generiranje iz obavjetajne sfere
temeljni je razlog to su obavjetajne i sigurnosne institucije sredinji subjekt zaduen
za njihovu realizaciju. Sadrajno promatrano, tajne akcije se odnose na uporabu
tehnika u podruèju tajnih intervencija i utjecaja na poslove drugih subjekata kojima
njihov inicijator nastoji postiæi konkretan (vanjsko)politièki cilj. U nastojanjima kojima
se eli ukazati na naèin planiranja i provedbe, prikrivena djelovanja se nazivaju tiha
opcija èime se ukazuje da se u meðunarodnom okruenju tee uoèavaju oblici
njihova djelovanja u relaciji s otvorenim vojnim djelovanjima. Njihovim odreðenjem
kao treæe opcije (third option), prikrivena djelovanja se lociraju u prostor
vanjskopolitièkog djelovanja. Rijeè je o prostoru u kojem diplomatska akcija vie nije
1 O instrumentima vanjske politike, ali i vanjskoj politici opæenito vidi: Vukadinoviæ, 1998.: 183-
217; Vukadinoviæ, 1981.
2 Politoloka znanost subjektom meðunarodnih odnosa odreðuje svakog nositelja neke aktivnosti
koja utjeèe na meðunarodne odnose u pozitivnom ili negativnom smislu, pri èemu se kao
bitni kriteriji takvog odreðenja navode trajnost djelovanja, svijest da se neto uèini ili ne uèini
te posljedice koje moraju imati meðunarodno znaèenje (Vukadinoviæ, 1980.: 82).
3 U slubenoj amerièkoj obavjetajnoj dokumentaciji tajne akcije su odreðene kao aktivnosti
usmjerene na pokuaj utjecaja na dogaðaje u drugim dravama, prema drugim organizacijama
i osobama i koje slue kao potpora amerièkoj vanjskoj politici, pri èemu se te aktivnosti
provode na naèin da ukljuèenost amerièke vlade ne bude oèita. Richelson, 1995.: 342; CIA:
Consumers Guide to Intelligence, Central Intelligence Agency, Public Affair Staff, Washing-
ton, 1995.
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djelotvorna, a usmjeravanje vojnih snaga u pravcu voðenja irih ratnih operacija je
neadekvatno za postizanje vanjskopolitièkih ciljeva.4
Zajednièki nazivnik ukupnim namjerama definiranja prikrivenih djelovanja jest
razlog zbog kojeg se poduzimaju. Svrha je svih tajnih i prikrivenih djelovanja utjecati
na razvitak politièkih zbivanja u nekoj dravi ili na nekom podruèju pruajuæi time
potporu politici matiène drave. Obiljeavanje takvih djelovanja kao tajnih/prikrivenih
ukazuje da je rijeè o skrivenom i nejavnom karakteru cijele operacije, kako za objekt
na koji su usmjerene, tako i za sve one koji nisu izravni akteri. Veza izmeðu onoga
tko je inicirao i planirao tajnu akciju, tijeka same akcije i popratnih zbivanja te krajnjeg
rezultata mora ostati apsolutno skrivena. Temeljna je zakonitost pri poduzimanju
prikrivenih djelovanja ostavljanje moguænosti da njihov idejni zaèetnik i neposredni
realizator moe uvjerljivo negirati svoju ukljuèenost u sluèaju eventualne
kompromitacije. Upravo je taj element uvjerljivog negiranja/pobijanja (plausible
deniability) kljuèni element pri razlikovanju prikrivenih djelovanja od podruèja
politièkih i vojnih djelovanja kojima se eli intervenirati i utjecati na politièka zbivanja
u konkretnoj dravi ili na konkretnom podruèju, a koja se mogu dovesti u direktnu
vezu, odnosno pripisati vladi koja ih poduzima.
Na teorijsko-terminolokoj razini instrumenti prikrivenih djelovanja nisu u
potpunosti odreðeni i definirani. No, ipak je moguæe razlikovati nekoliko podruèja
u kojima se razvijaju posebni modeli operacija. To su: podruèje politièke akcije,
propagandno-psiholoko podruèje, podruèje gospodarskih akcija i podruèje
paravojnih akcija (Rudgers, April 2000.). Svaki od ovih modela ima razlièite sadraje
i unutar njih se koriste razlièiti naèini djelovanja. U tajne akcije u politièkom podruèju
spada pruanje pomoæi (savjetodavna, financijska, organizacijska) politièkim (politièke
stranke), sigurnosnim (npr. pruanje pomoæi policiji i slubama sigurnosti drugih
drava u borbi protiv terorizma), ekonomskim (poduzeæa, sindikati) i drugim
subjektima kako bi se njihovo ponaanje podredilo interesima inicijatora akcije. Uz
pruanje pomoæi, u politièko podruèje spadaju i bitno drastiènije akcije kao to su
atentati, ubojstva, dravni i vojni udari. Propagandno-psiholokim operacijama nastoji
se posredstvom komunikacijskih kanala utjecati na neèije stavove, motive, osjeæaje i
razmiljanja. Takoðer inicijator propagandno-psiholokih operacija nastoji formirati
nove stavove pojedinaca i grupa u skladu s vlastitim ciljevima. S obzirom na stupanj
poznatosti ili odreðenosti izvora koji emitira propagandnu poruku razlikuju se tri
vrste propagande: bijela, siva i crna. Ukoliko je izvor koji odailje poruku toèno
poznat, govorimo o bijeloj propagandi, a ako poruku nije moguæe toèno pripisati
izvoru ili se pripisuje treæoj strani, govori se o sivoj propagandi. Ako se, pak,
protivnièkoj strani pripisuje da je ona izvor propagande, radi se o crnoj propagandi
kojoj je osnovni cilj zavarati i obmanuti. Operacije u gospodarskom podruèju, ovisno
o interesu, ukljuèuju aktivnosti usmjerene na izazivanje socijalnih nemira i
destabilizaciju gospodarske situacije ili, pak, gospodarski prosperitet. Paravojne
4 Pokuavajuæi locirati tajne akcije u prostor vanjskopolitièkog djelovanja, pojedini autori smatraju
da se one nalaze u prostoru izmeðu moguænosti da se ne uèini nita ili da se ide u rat, dok drugi
tvrde da je to prostor izmeðu diplomatskog protesta i objave rata (Shackley, 1981; Lauren,
1985).
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operacije u svom sreditu imaju protuteroristièku i protugerilsku borbu, ili, pak,
formiranje teroristièkih i gerilskih snaga, pruanje potpore veæ postojeæim takvim
snagama te njihovo usmjeravanje u eljenom cilju pokrovitelja i nositelja prikrivenih
djelovanja.
INSTITUCIONALIZACIJA TAJNIH AKCIJA
Poèetna amerièka iskustva vezana uz tajne akcije datiraju iz vremena Drugoga
svjetskog rata. Ratni Ured strategijskih slubi (Office of Strategic Service  OSS), kao
prva amerièka obavjetajna infrastruktura, stvorena za provedbu sustavnih oba-
vjetajnih istraivanja te obavjetajna djelovanja u inozemstvu, omoguæila je
Amerikancima i stjecanje dragocjenih iskustava u podruèju tajnih operacija. Predlauæi
u studenom 1944. poslijeratnu organizaciju amerièkog obavjetajnog sustava, èelnik
OSS-a  pukovnik William J. Donovan  amerièkim liderima je predloio i daljnji
angaman na podruèju subverzivnih operacija u inozemstvu (subversive operations
abroad) i njegovu integraciju u ukupna politièka djelovanja (Shultz, Autumn/Winter
1999-2000.; Rudgers, April 2000.). Na temeljima tog prijedloga i iskustava OSS-a,
kasnije su stvoreni modeli tajnih operacija.
Unatoè iskustvima i prijedlozima, nesporno je da su tajne akcije proizvod Hladnog
rata.5 Kraj Drugoga svjetskog rata oznaèio je raspad ratnog saveznitva izmeðu
SAD-a i Sovjetskog Saveza, dviju najmoænijih drava koje su izale iz rata, ali drava
s razlièitim politièkim, drutvenim, dravnim i ekonomskim poretkom. Raspadom
saveznitva, rasle su i proturjeènosti koje su dovele do otre bipolarizacije
meðunarodnih odnosa na relaciji SAD  SSSR, kao i otre konfrontacije oznaèene
kao hladni rat. Prema amerièkim shvaæanjima, SSSR je predstavljao glavnu opasnost
amerièkim interesima i osnovnu zapreku realizaciji amerièkih ciljeva u njihovom novom
svjetskom angamanu. Krajem 1946., SAD je bio suoèen sa sovjetizacijom Istoène
Europe, graðanskim ratom u Grèkoj, jakim sovjetskim pritiskom prema Turskoj i Iranu
kao i jakim komunistièkim partijama u moænim dravama opustoene Zapadne Europe
(Italija, Francuska). Sve je to predstavljalo prijetnju amerièkim interesima te je
zahtijevalo primjeren amerièki odgovor. Odgovor je pronaðen u novoj amerièkoj
vanjskoj politici i novom shvaæanju nacionalne sigurnosti koje je predsjednik Harry
Truman inaugurirao 12. oujka 1947. godine. Prema novom shvaæanju koje vrijedi i
danas, amerièka nacionalna sigurnost se ostvaruje na svakoj toèki u svjetskim
razmjerima (ukljuèujuæi i svemirska prostranstva) gdje god su ugroeni nacionalni
interesi SAD-a.6 Jedna od stoernih toèaka nove amerièke strategije nacionalne
sigurnosti bila je i doktrina zadravanja komunizma (containment) u dostignutim
granicama te suzbijanje njegovog irenja to je ostao amerièki cilj sve do pada
komunizma poèetkom 1990-ih (Gaddis, 1982.: 25-88).
5 O Hladnom ratu napisan je poveæi broj knjiga. Jedna od suvremenijih i zasigurno najkvalitetnijih
je knjiga Johna L. Gaddisa, We Now Know: Rethinking Cold War History.
6 Ranija stajalita su razumijevala da se prijetnje nacionalnoj sigurnosti SAD-u trebaju zaustaviti
na amerièkim teritorijalnim granicama izuzev podruèja Latinske Amerike gdje je bila dominantna
tzv. Monroeva doktrina.
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Globalizacija amerièke politike te brojni postavljeni ciljevi u svjetskim razmjerima
traili su i svoju realizaciju. U meðunarodnim relacijama program gospodarske pomoæi
Zapadnoj Europi u iznosu od 13,5 milijardi dolara (Marshallov plan) i stvaranje
Sjevernoatlantskog saveza (North Atlantic Treaty Organization  NATO) u travnju
1949., bili su sredinji instrumenti za ostvarenje amerièkih ciljeva. No, paralelno s
tim, za ostvarenje nove strategije nacionalne sigurnosti bilo je neophodno izgraditi
i odgovarajuæi sustav amerièke nacionalne sigurnosti. Statutarni okviri za izgradnju
takvog sustava postavljeni su 26. srpnja 1947. donoenjem Zakona o nacionalnoj
sigurnosti (National Security Act). Zakonom je ustanovljeno Vijeæe za nacionalnu
sigurnost (National Security Council  NSC) èija je primarna zadaæa pruiti savjete
amerièkom predsjedniku, s posebnim osvrtom na integraciju domaæih, inozemnih i
vojnih politika u relaciji s nacionalnom sigurnoæu (Lowenthal, 1984.: 83). NSC je
time postao i najvie tijelo amerièke administracije zadueno za upravljanje ukupnim
obavjetajnim kompleksom. Zakonom o nacionalnoj sigurnosti stvorena je i Sredinja
obavjetajna agencija  CIA, kao neovisna agencija izravno podreðena amerièkom
predsjedniku. Zakonom o nacionalnoj sigurnosti (èl. 102) CIA-i su bile dodijeljene
sljedeæe ovlasti: a) savjetovati NSC o obavjetajnim aktivnostima u odnosu na vladu
i nacionalnu sigurnost; b) davati preporuke NSC-u za koordinaciju obavjetajnih
aktivnosti; c) usporeðivati, vrednovati i distribuirati obavjetajne podatke, sa
specifiènom odredbom koja iskljuèuje moguænost uporabe policijskih ovlasti, prava
pozivanja na sud, ili drugih pravosudnih funkcija, uporabe funkcija unutarnje
sigurnosti, kao i bez iskljuèive uloge u prikupljanju, vrednovanju i distribuciji podataka;
d) izvravati dodatne poslove opæeg interesa koje NSC odredi kao uèinkovitije za
sredinje upravljanje te e) obavljati druge funkcije i dunosti koje se tièu obavjetajnog
djelovanja (OToole, 1988.: 95). CIA je, dakle, prvotno zamiljena kao sredinje tijelo
za koordinaciju amerièkih obavjetajnih djelovanja i izradu obavjetajnih analiza i
procjena. No, to je revidirano posebnim Zakonom o CIA-i (Central Intelligence Agency
Act) iz 1949. kada je CIA dobila ovlasti i za izravni operativni angaman, a time i za
izvoðenje tajnih akcija. Tako je CIA zauzela dominantno mjesto u amerièkoj
obavjetajnoj zajednici, èiji je èelnik (Director of Central Intelligence  DCI) ujedno i
èelni èovjek CIA-e.
Sve intenzivniji sovjetski propagandni utjecaji u Zapadnoj Europi krajem 1947.
nagnali su amerièku administraciju na traenje primjerenog odgovora. Predsjednik
Harry Truman je 14. prosinca iste godine potpisao dokument NSC-4 nazvan
Koordinacija inozemnih obavjetajno-informativnih mjera (Coordination of Foreign
Intelligence Information Measures). Tim je dokumentom uloga za provoðenje
informativnih (ustvari propagandnih) tajnih akcija prvotno naloena State
Departmentu (Department of State). No, nakon protesta njegovog èelnika, Georgea
C. Marshalla, da bi takvo djelovanje moglo kompromitirati regularno djelovanje
amerièke diplomacije, ta je uloga na kraju dodijeljena CIA-i. Prema Zakonu o
nacionalnoj sigurnosti, CIA nije imala ovlasti za provoðenje tajnih akcija, no, unatoè
tome, amerièka je administracija iskoristivi peti stavak èl. 102, koji omoguæuje
sudjelovanje CIA-e u provoðenju akcija i dunosti koje se tièu obavjetajnog rada,
na kraju tu ulogu ipak dodijelila Sredinjoj obavjetajnoj agenciji.
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Dolazak na vlast komunista u Èehoslovaèkoj u veljaèi 1948., kao i previranja uoèi
izbora u Italiji u travnju iste godine, dodatno su zabrinuli amerièke lidere. Ti su im
dogaðaji posluili za donoenje odluke o jaèanju tajnog programa i njegovo definitivno
stavljanje u nadlenost CIA-e.7 Direktivom NSC 10/2 od 18. lipnja 1948., predsjednik
Harry Truman u tajni program je ukljuèio psiholoki i paravojni program. Za njegovo
provoðenje, u suradnji sa State Departmentom i Ministarstvom obrane (Department
of Defense  DoD), bila je zaduena CIA èiji je èelnik bio na èelu tzv. Panela 10/2,
posebnog odbora NSC-a zaduenog za upravljanje tajnim akcijama. Direktivom NSC
10/2 javnim, odnosno otvorenim aktivnostima Vlade SAD-a u sferi vanjske politike
pridodat je i tajni program, odnosno tajne akcije koje su prema direktivi ukljuèivale:
tajne aktivnosti u vezi s propagandom, gospodarskim pitanjima, preventivnim
direktnim akcijama ukljuèujuæi sabotau, antisabotau, razaranje, mjere evakuacije,
subverziju protiv neprijateljskih zemalja s pruanjem pomoæi tajnim pokretima otpora,
gerili ili oslobodilaèkim grupama izbjeglica i pomoæ antikomunistièkim elementima u
ugroenim zemljama Treæega svijeta (Prados, 1986.: 29).
Administracija predsjednika Harryja Trumana uspostavila je suvremeni amerièki
obavjetajni sustav i definirala politiku i mehanizme za provedbu tajnih akcija. U
pitanju tajnih programa, predsjednik Dwight D. Eisenhower otiao je i korak dalje.
Njegova je administracija institucionalizirala tajne operacije uspostavljajuæi osoblje i
mehanizam za upravljanje tajnim operacijama. Predsjednik Eisenhower je 15. oujka
1954. donio supertajnu direktivu pod nazivom Direktiva za tajne operacije Vijeæa za
nacionalnu sigurnost (National Security Council Directive on Covert Operations 
NSC 5412). Tom su Direktivom pruena objanjenja za kontinuiranu djelatnost, opisan
je niz operacija za koje je odreðena odgovornost te su propisane procedure kako bi
se dobilo odobrenje za takve projekte. Drugim rijeèima, Direktivom je prvi put
uspostavljen mehanizam upravljanja tajnim operacijama s formalnim ovlastima
(Prados, 1986.: 109; Leary, 1984.: 146-147).
TAJNE OPERACIJE OD KRAJA DRUGOGA SVJETSKOG RATA DO
PADA BERLINSKOGA ZIDA
U hladnoratovskim uvjetima, i u tim okvirima shvaæenom i definiranom nacionalnom
sigurnoæu, tradicionalni instrumenti vanjske politike (diplomacija, psiholoko-
-propagandna sredstva, gospodarska i vojna djelovanja) èesto su se pokazali
7 Organizacijski dio CIA-e koji je prvi bio zaduen za tajne akcije bio je Ogranak/Grupa za
posebne procedure (Special Procedures Branch/Special Procedures Group) koji je bio sastavni
dio Ureda za posebne operacije (Office of Special Operations/OSO) koji je unutar CIA-e bio
zaduen za tajno prikupljanje podataka. Direktivom NSC 10/2 iz lipnja 1948., ovaj je Ogranak
preimenovan u Ured za posebne projekte (Office of Special Projects), no buduæi da mu ime
nije zvuèalo ba bezazleno ubrzo je preimenovan u Ured za koordinaciju politike (Office of
Policy Coordination  OPC). Takvo ime je bilo zamiljeno s ciljem da se prikriju stvarne funkcije
politièke akcije, propagande i paravojnih djelovanja. U ljeto 1952., OPC je fuzioniran s Uredom
za posebne operacije èime je nastala Direkcija za planove (Directorate of Plans) koja je 1973.
postala Direkcija za operacije (Directorate for Operations). Ta je direkcija do danas odgovorna
za provoðenje tajnih operacija.
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neefikasnima ili nedovoljno sigurnim za uporabu. No, kako hladnoratovsko
suèeljavanje nije trpjelo neefikasnost, amerièki politièki lideri bili su prisiljeni na traenje
novih instrumenata usmjerenih na ostvarenje amerièke nacionalne sigurnosti i
nacionalnih interesa to je prije svega podrazumijevalo pokuaj ostvarenja amerièke
dominacije u svijetu, odnosno sprjeèavanje irenja utjecaja komunistièkog bloka i
njegovog lidera SSSR-a. U tim okvirima, CIA se pokazala kao jedini instrument koji je
provedbom tajnih akcija bio u stanju ostvariti amerièke ciljeve. CIA je dokazala da je
u stanju promijeniti vlast (ili najmanje utjecati na njezine odluke) u mnogim dravama
te time staviti tu dravu pod amerièki utjecaj, odnosno u amerièku interesnu zonu.
Nedugo nakon formiranja, u proljeæe 1948., Sredinja obavjetajna agencija, odnosno
njezina preteèa za tajne operacije  Ured za koordinaciju politike (Office of Policy
Coordination  OPC) bila je angairana u Italiji. Administracija predsjednika Harryja
Trumana bila je zabrinuta zbog moguænosti da bi izbore mogla osvojiti talijanska
Komunistièka partija, to bi predstavljalo opasnost za amerièku nacionalnu sigurnost.
Analitièari NSC-a su procjenjivali kako komunistièki reim u susjednoj SFRJ, graðanski
rat u Grèkoj i sovjetsko irenje u zemljama Istoène Europe, mogu zastraiti talijanske
biraèe te utjecati na ishod izbora. Eventualna pobjeda talijanskih komunista, prema
procjenama amerièkih analitièara, direktno bi ugrozila sigurnost u podruèju
Sredozemlja te mogla utjecati i na stajalita francuskih biraèa i dovesti do pobjede
komunista i u Francuskoj. Stoga je administracija Harryja Trumana naloila CIA-i da
intervenira u prostoru talijanskih izbora kako bi sprijeèila da komunisti doðu na
vlast. U okviru tajne operacije u politièkom i propagandnom podruèju, CIA je u
Italiju transferirala 10 milijuna dolara koje je utroila na plaæanje predizborne
kampanje, antikomunistièku propagandu i podmiæivanje biraèa. Snana talijanska
dijaspora u Americi, po nalogu CIA-e, podsticala je svoje prijatelje i èlanove obitelji u
Italiji da ne glasuju za komuniste, dok je predsjednik Harry Truman, paralelno s tim,
prijetio kako æe u sluèaju pobjede komunista, Italiji biti uskraæena amerièka pomoæ.
Zakljuèno, CIA-in tajni angaman na izborima 18. travnja 1948. omoguæio je pobjedu
Demokræanskoj stranci (osvojila 307 od ukupno 574 parlamentarna mjesta) i
eliminirao komuniste iz sudjelovanja u talijanskoj vladi (Barnes, 1982.: 399-415).
Pobjeda demokræana u Italiji dokazala je moguænosti i vanost tajnih operacija i
dovela do bitnog poveæanja broja osoblja i mehanizama za provoðenje operacija.8
Bitno ojaèana organizacijski, kadrovski i materijalno, CIA je krenula u daljnje pohode
spaavanja slobodnog svijeta od komunistièke opasnosti. U narednih nekoliko godina,
CIA je bezuspjeno poduzela niz operacija u istoènoeuropskim komunistièkim
dravama i SSSR-u s ciljem podupiranja raznih pokreta otpora ili ruenja reima kao
to je bio sluèaj u Albaniji (operacija Valuable/Dragocjen). Nasuprot tome, svoju
uspjenost CIA je potvrdila 1953. godine. Zajedno sa britanskom Tajnom
obavjetajnom slubom (Secret Intelligence Service  SIS) CIA je sruila (operacija
Ajax) iranskog premijera Mohameda Mossadegha te na vlast dovela prozapadnog
8 U razdoblju od 1949. do 1952. OPC je narastao s 302 pripadnika na 2.812, kojima je pomagalo
3.142 profesionalna pripadnika angairana u inozemstvu. Njegov budet je poveæan s 4,7 na
82 milijuna dolara, dok je broj inozemnih stanica CIA-e poveæan sa 7 na 47. (Navedeno prema:
Rudgers, April 2000.: 249-262.)
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aha Rezu Pahlavija. Godinu dana kasnije, ista se stvar ponovila i u Guatemali. Tajnom
operacijom Uspjeh (Success) bila je sruena vlada Jacoboa Armenza Guzmana. U
drugoj polovici 1950-ih, CIA u suradnji s britanskim SIS-om, nije uspjela izvesti dravni
udar u Siriji (operacije Borba i Budnost/Straggle, Wakeful). U istom razdoblju
CIA-e je (operacija Arhipelag/Archipelago pokuala sruiti s vlasti indoneanskog
predsjednika Ahmeda Sukarna. Prema shvaæanju administracije Dwighta
Eisenhowera, Sukarno je predstavljao opasnost za amerièku nacionalnu sigurnost
jer je odbijao podjelu svijeta na dva bloka. Sukarno se nije priklanjao niti jednoj od
strana u Hladnom ratu, zalauæi se za novo drutvo  drutvo nesvrstanih nacija.
Poèetkom 1960-ih, CIA je protuvladine snage pokrenula na dravni udar u Zairu.
Neposrednim aktivnostima CIA-e s vlasti je u rujnu 1960. sruen te tri mjeseca kasnije
i ubijen premijer Patrice Lumumbe. Na njegovo mjesto postavljen je Joseph Mobutu
koji je, uz amerièku pomoæ, vladao Zairom do sredine 1990-ih kada je sruen vojnim
udarom. U isto vrijeme CIA je s vlasti zbacila, ali sudjelovala i u ubojstvima
junovijetnamskoga lidera Ngoa Dinha Diema te lidera Dominikanske Republike
Rafaela L. Trujilja. Posebno intenzivni i opseni napori CIA-e na ruenju kubanskog
lidera Fidela Castra bili su u vrijeme predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedyja.
Neuspjeh operacija Pluton i Mungos (Pluto, Mongoose) i nezadovoljstvo
djelovanjem CIA-e nagnali su trideset petoga amerièkog predsjednika na preispitivanje
uèinkovitosti i reviziju tajnih akcija. Kennedyjev doprinos tajnim programima bio je
dvostruk. Prvo, Kennedy je stavio veæi naglasak na uporabu snaga i mehanizama za
specijalno paravojno djelovanje, tj. na kontragerilske snage odnosno snage za
protupobunu (counterinsurgency). Drugo, u strategijskom usmjerenju tajnih
djelovanja to je znaèilo promjenu dotadanje koncepcije. Kennedyjeva administracija
je usmjerila izvoðenje tajnih operacija na suradnju s utemeljenim vladama drava,
to je u odreðenim sluèajevima podrazumijevalo amerièku suradnju s utemeljenim
vladama protiv nekoga treæeg, a ne iskljuèivu usmjerenost amerièkih tajnih akcija
protiv tih vlada kao to je bio sluèaj do tada. Drastièan primjer uèinkovitosti tajnih
djelovanja CIA-e bio je i Èile èije je èelnitvo, predvoðeno predsjednikom Salvadorom
Allendeom, administracija Richarda Nixona smatrala komunistièkom opasnoæu koje
bi zbog svojeg pribliavanja Kubi Latinsku Ameriku moglo pretvoriti u crveni sendviè.
Tajnim operacijama Track I i Track II, CIA je tijekom 1973. èileansku vojsku potaknula
na vojni udar. Prema planovima i izvedbi CIA-e, u rujnu iste godine, sruen je èileanski
predsjednik Salvador Allende (ubijen). Vlast u Èileu preuzela je vojna hunta pod
vodstvom diktatora Augusta Pinocheta. Sredinom 1970-ih, CIA je bila angairana u
graðanskom ratu u Angoli, gdje je podravala, opremala, obuèavala itd. Nacionalni
front za osloboðenje Angole (FNLA) i Nacionalnu uniju za angolsku neovisnost
(UNITA) u njihovoj borbi s prosovjetskim Narodnim pokretom za osloboðenje
Angole (MPLA). U vrijeme administracije predsjednika Jimmyja Cartera, CIA je tajno
bila aktivna u Nikaragvi gdje je podravala antisandinistièke snage te u Junom
Jemenu i Afganistanu gdje je pruala pomoæ mudahedinima u borbi protiv sovjetske
invazije. Amerièka pomoæ afganistanskom pokretu otpora u borbi protv sovjetske
invazije u razdoblju od 1980. do 1985. iznosila je 915 milijuna dolara (Prados, 1986.:
360-361). Bila je to najskuplja tajna operacija u amerièkoj povijesti. Uz nastavak ope-
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racija u Afganistanu, predsjednik Ronald Reagan naloio je tajna djelovanja CIA-e u
Pakistanu, Egiptu, i Saudijskoj Arabiji èijim su vladama pruani razni oblici pomoæi.
Znaèajna viemilijunska dolarska pomoæ u razdoblju od 1982. do1984., kako bi ostao
na vlasti, pruena je i èelniku Salvadora Joseu Napoleonu Duarteu. Tijekom prve
polovine 1980-ih, nikaragvanski graðanski rat izmeðu sandinista i kontraa, u
kojem je CIA obilato sudjelovala, doivio je svoju kulminaciju. Naime, u travnju 1984.,
CIA-ine specijalne paravojne snage bombardirale su nikaragvanske luke i minirale
desetke brodova to æe kasnije prerasti u meðunarodni spor. Godinu dana kasnije,
CIA je odigrala i znaèajnu ulogu u filipinskim dogaðajima i padu tamonjeg lidera
Ferdinanda Marcosa. CIA-ina tajna akcija Pravedan sluèaj (Just Cause), koju je
zapoèela administracija predsjednika Ronalda Reagana, a nastavila administracija
Georgea Busha dovela je do pada panamskog èelnika generala Manuela Antonia
Noriege, kojeg su godinama prije Amerikanci podravali.9
TAJNE OPERACIJE U POSTHLADNORATOVSKIM UVJETIMA
Raspad komunistièkog bloka postavio je nove izazove pred SAD. U post-
-hladnoratovskom razdoblju dominantno je nekoliko èinjenica: a) promijenjeni
meðunarodni odnosi i pozicija SAD-a  unipolarni svijet; b) redefinirani parametri
nacionalne sigurnosti  amerièko shvaæanje u pogledu njihove pozicije u svijetu nije
promijenjeno, ali nacionalna sigurnost ima drugaèiji sadraj; c) za razliku od ranijeg
razdoblja danas je djelovanje puno sloenije i tee  prije je bilo poznato koja je
najvanija meta (Sovjetski Savez i komunistièki blok), danas je puno sigurnosnih
izazova s ne ba jasnim shvaæanjem to je najvanija meta; d) terorizam, kao
najznaèajniji sigurnosni izazov dananjice, u mnogim sluèajevima generira SAD
odnosno, na meðunarodnoj sceni terorizam je odgovor amerièkoj vanjskoj politici;
e) sve zajedno je uvjetovalo redefiniranje amerièkoga sustava nacionalne sigurnosti,
samim tim i pozicije tajnih operacija.
Raspad komunistièkog bloka koji je iznenadio zapadni svijet ne samo da je postavio
nove izazove pred SAD (uostalom kao i pred veæinu ostalih drava), veæ je zahtijevao
i preispitivanje dotadanje amerièke politike nacionalne sigurnosti. To je razumijevalo
i preispitivanje uloge obavjetajnog sustava (Adams, 1995.) i njegovih tajnih akcija.
Poèetni zahtjevi ili su toliko daleko da se zahtijevalo i ukidanje CIA-e.10 Uz èinjenicu
da je najvanija amerièka meta prestala postojati, takvim zahtjevima pogodovalo je
i nekoliko strategijskih promaaja CIA-e koja, primjerice, nije uspjela predvidjeti raspad
biveg SSSR-a, niti iraèku invaziju na Kuvajt u kolovozu 1990. godine. Dodatni
argument bila je i èinjenica da se komunistièki svijet nije raspao zahvaljujuæi tajnim
akcijama. No, kretanja na meðunarodnoj sceni ubrzo su pokazala da je svijet u
posthladnoratovskim uvjetima jo sloeniji. Pokazalo se da je suvremeni svijet i dalje
suoèen s nizom sigurnosnih problema. Raspadom komunistièkog bloka najvanije
9 Detaljnije o tajnim operacijama CIA-e, vidi, npr. u: Treverton, 1987.; Landau, 1988.; Richelson,
1995.; Prados, 1986.; Andrew, 1995.
10 McCurdy, January/February, 1994.; Perrelli, 21. sijeèanj 1995.; Thomas, 17. lipanj 1995.
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misije prestale su postojati. Istovremeno pojavila su se mnoga nova krizna arita
koja su zahtijevala redefiniranje parametara kako amerièke tako i nacionalne sigurnosti
veæine drava. Posljednjih godina svijet se suoèio s opasnostima i prijetnjama koje su
sloenije nego ikada prije. Rijeè je o opasnostima koje su postojale i prije, ali koje su
u odnosu na hladnoratovski globalni sukob na relaciji Istok  Zapad bile manje
znaèajne, odnosno koje su jednostavno bile zatomljene. Niz svjetskih suprotnosti
(bogati  siromani, razvijeni  nerazvijeni, povlateni  diskriminirani itd.) predstavljaju
stalnu prijetnju irih razmjera; sukobi razlièitog karaktera (etnièki, vjerski, graðanski)
te agresivni i militantni nedemokratski reimi ugroavaju regionalne stabilnosti;
terorizam, droga, organizirani kriminal te nekontrolirano irenje i prodaja oruja
predviðenoga za masovno unitenje, svjetske su brige koje prelaze nacionalne okvire;
ekoloke prijetnje i brzi rast stanovnika u svijetu potkopavaju gospodarski poredak
i politièku stabilnost u mnogim zemljama. Sve to zajedno predstavlja prijetnju amerièkoj
nacionalnoj sigurnosti.11 Bio je to i dokaz da zahtjevi za radikalnim smanjenjem
broja obavjetajnih i sigurnosnih institucija, pa i njihovim ukidanjem, nakon pada
Berlinskog zida i promjene reima u istoènoeuropskim dravama s poèetka devedesetih
godina 20. stoljeæa, nisu bili utemeljeni. tovie, pokazalo se da su sposobne i
uèinkovite obavjetajne institucije moda potrebnije nego ikada prije. Takvo shvaæanje
postalo je odrednicom djelovanja amerièkoga obavjetajnog sustava u 21. stoljeæu.
U smjernicama planiranim za djelovanje Obavjetajne zajednice u 21. stoljeæu, izmeðu
ostalog, je navedeno kako ...SAD i dalje treba snanu, visokoosposobljenu i sve
fleksibilniju obavjetajnu zajednicu. Zavretkom Hladnog rata te se potrebe nisu
smanjile. I doista, trenutna meðunarodna situacija umnogome jo je sloenija i tea
za snalaenje nego to je to bila relativno stabilna bipolarna situacija u Hladnom
ratu.12
Ukupno, posthladnoratovski uvjeti doveli su do toga da su mnoga krizna arita
postala najvanije mete amerièke nacionalne sigurnosti to je zahtijevalo reviziju
obavjetajnog sustava kako bi ga se osposobilo za efikasno pruanje odgovora novim
izazovima te temeljem toga i jasno odreðenje prioriteta i formuliranje obavjetajnih
programa i planova.13 Na vrhove rang-liste obavjetajnih prioriteta dole su drave
koje su zadrale politièko i ideoloko neprijateljstvo prema SAD-u i koje ne
funkcioniraju prema pravilima koja postoje u meðunarodnoj zajednici (tzv. opake/
nevaljale drave  rogue nations) te dva fenomena: terorizam i nekontrolirano irenje
oruja predviðenog za masovno unitenje.
U poèetnom preispitivanju uloge tajnih operacija u posthladnoratovskim uvjetima
pojavili su se isti zahtjevi kao i u odnosu na ukupnu obavjetajnu zajednicu. Zahtjevi
su ili toliko daleko da se u pojedinim struènim krugovima, uz utemeljeno i opravdano
11 A National Security Strategy for a New Century, The White House, Washington, 1997
12 Citat prema: Guiding concepts of IC21, Intelligence Community Act, 104th Congres, 2nd
Session, June 13, 1996.
13 Detaljnije o tome vidi u: Godson, et al., 1995.; Weinrod, 1996.; U.S. Congress, Commission on
the Roles and Capabilities of the United States Intelligence Community, Preparing for the 21st
Century: An Appraisal of U.S. Intelligence, 104th Congess, U.S. Government Printing Office,
Washnigton, 1996.
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obrazloenje da su protuzakonite, protivne naèelima demokracije i miru u svijetu,
zahtijevala i zabrana14 uporabe prikrivenih djelovanja.15 No, amerièki stratezi svjesni
situacije u meðunarodnoj zajednici, pozicije SAD-a u njoj, te amerièkih vanj-
skopolitièkih orijentacija takve zahtjeve nisu ozbiljno shvaæali. Njihova razmiljanja
bila su usmjerena sasvim drukèije. Èelnik CIA-e, John Deutch, u svojem govoru u
rujnu 1995., zaloio se da SAD u buduænosti treba ne samo zadrati sposobnosti za
izvoðenje tajnih operacija kao instrumenta za ostvarenje ciljeva, veæ i proiriti uporabu
tajnih programa (Weinrod, 1996.; Henriksen, 2000.). Administracija predsjednika
Williama Billa Clintona prihvatila je razmiljanje DCI-a. Godinu dana kasnije to je
potvrdio i amerièki Kongres.16
Odreðenje strategijskog okvira tajnih operacija u posthladnoratovskom razdoblju
znaèilo je da CIA moe nastaviti s njihovom primjenom. U tim okvirima CIA je nastavila
s pokuajima ruenja iraèkog lidera Sadama Husseina. Opseni i intenzivni napori
CIA-e bili su usmjereni na ruenje Sadama Husseina jo od oslobaðanja Kuvajta,
odnosno zavretka akcije Pustinjska oluja (Desert Storm). Pokuaj izvrenja dravnog
udara uz pomoæ iraèke opozicije tijekom 1991. Amerikancima nije donio oèekivani
rezultat. Sadama Husseina nisu bitnije destabilizirale ni amerièke propagandne akcije
za koje je predsjednik George Bush odobrio 30 milijuna dolara. Stoga je CIA u oujku
1992. zapoèela operaciju destabilizacije Iraka potkopavanjem njegove gospodarske
stabilnosti. Veæe kolièine krivotvorenih iraèkih dinara, ubaèene u Irak iz Jordana,
Irana i Turske, tek su donekle utjecale na poveæanje postotka iraèke inflacije. Potaknut
uspjehom, Kongres je u lipnju 1992. odobrio dodatnih 40 milijuna dolara za iraèku
operaciju. Novac je bio utroen za: financiranje stvaranja, jaèanja i irenja iraèke
14 Pitanje zakonitosti tajnih akcija u SAD-u razmatrano je prvi put jo 1975. Naime, nakon to su
se u javnosti pojavile informacije o uèeæu CIA-e u prljavim poslovima i aferi Watergate,
predsjednik Gerald Ford bio je odluèan u nakani da neæe tolerirati protuzakonita djelovanje
CIA-e. U sijeènju 1975., u oba doma amerièkog Kongresa osnovana su povjerenstva koja su
trebala istraiti zakonitost obavjetajnog djelovanja amerièke vlade. Povjerenstva su vodili
senator Frank Church, demokrat iz Idaha, te kongresmen Otis Pike takoðer demokrat, iz New
Yorka, zbog èega su ta istrana tijela i poznata kao Church-Pikeovo povjerenstvo. U zakljuècima
zavrnog izvjeæa koje je izraðeno nakon godinu dana rada, Povjerenstvo je konstatiralo da je
ozbiljno razmatrano pitanje zabrane uporabe tajnih operacija. No, u konaènici Povjerenstvo
je zakljuèilo da se tajne akcije mogu koristiti i dalje u posebnim situacijama kada to zahtijevaju
razlozi nacionalne sigurnosti i kada javna sredstva djelovanja nisu efikasna. Unatoè ovakvom
zakljuèku Povjerenstva, o zakonitosti djelovanja CIA-e dovoljno govori izjava Franka Churcha
koji je nakon dokaza prikupljenih tijekom istrage na jednom od sasluanja upitao: Zar CIA
nije postala prerueni slon? Vidi: Foreign and Military Intelligence, Book I, Final Report of the
Select Committe to Study Governmental Operations with respect to Intelligence Activities,
United States Senate, 94th Congress, 2nd Session, April 26, 1976, U.S. Government Printing
Office, Washington; Ford, 1980.: XXIV
15 Gage, Morrell, November 1996.; Goodman, February 2001. Sredinom 1990-ih zamjenik
ministra vanjskih poslova u vrijeme predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedyja, Roger Hilsman,
je izjavljivao da su tajne akcije neto bez èega SAD mogu u posthladnoratovskom razdoblju
isto kao to su bez njih trebale djelovati i u Hladnom ratu.
16 U.S. Congress, Commission on the Roles and Capabilities of the United States Intelligence
Community, Preparing for the 21st Century: An Appraisal of U.S. Intelligence, 104th Congess,
U.S. Government Printing Office, Washnigton, 1996.
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opozicije u Iraku; financiranje opozicijskih grupa u inozemstvu; provedbu anti-
husseinske propagande i irenje dezinformacija u Iraku. Daljnje akcije usmjerene
na izvrenje dravnog udara ubrzo su zbog reakcije iraèkih snaga sigurnosti, bile
zaustavljene.17 Narednih nekoliko godina CIA je bila usmjerena na stvaranje novih
uvjeta i izradu novih programa predviðenih za ruenje Sadama Husseina. Tijekom
1995., tajni program bio je usmjeren na tri stoerne toèke: pokretanje pitanja Kurda;
poticanje pobune unutar iraèkih vojnih snaga i jaèanje iraèke opozicije okupljene u
Iraèki nacionalni kongres (Iraqi National Congress). Unatoè tako opseno
postavljenom tajnom programu CIA-e, Sadam Hussein je i dalje ostao na vlasti (Baer,
2002.: 171-213).
CIA nije uspjela ni u svojim nastojanjima u Iranu. Prikrivena djelovanja, za koja je
samo tijekom 1996. potroeno 18 milijuna dolara, nisu rezultirala promjenom vlasti
u Iranu (Weiner, January 26, 1996.).
Za razliku od bliskoistoènog podruèja, CIA je bila uspjena u Saveznoj Republici
Jugoslaviji. Neposredno nakon NATO-vog vojnog udara na SRJ zbog rata na Kosovu,
Bill Clinton je odobrio CIA-in program za destabilizaciju jugoslavenskog predsjednika
Slobodana Miloeviæa. Propagandno-politièka tajna akcija CIA-e, provedena uz pomoæ
amerièkog Nacionalnog demokratskog instituta (National Democratic Institute) i za
koju je utroen 41 milijun dolara, u listopadu 2000. je dovela do promjene vlasti u
SRJ (Dobbs, December 18, 2000.; Risen, June 18, 1999.).
Unatoè preispitivanjima uloge i svrhe tajnih operacija nakon ruenja Berlinskoga
zida, posljednje desetljeæe 20. stoljeæa je pokazalo da su te rasprave ustvari bile
samo polemika naèelnog karaktera. U tom razdoblju Amerikanci su nastavili s
ustaljenom praksom uporabe prikrivenih djelovanja. No, jedan dogaðaj s poèetka
21. stoljeæa predstavljao je prekretnicu ne samo u pogledu tajnih operacija. Brutalni
teroristièki napad arapske teroristièke organizacije Al Qaida na SAD 11. rujna 2001.,
u kojem je ivot izgubilo gotovo 3.000 ljudi, imao je viestruke efekte. Prije svega,
bio je to drastièan dokaz kojim je suvremeni svijet najuvjerljivije shvatio èime je sve
bremenit i to znaèi terorizam. Drugo, taj je akt predstavljao praktièan odgovor
dijela arapskoga svijeta na amerièku vanjsku politiku prema njihovom podruèju.
Treæe, ovaj je akt bio najbrutalniji pojedinaèni teroristièki akt u povijesti. Èetvrto,
teroristièki udar Al Qaide nije samo sruio postojeæe sigurnosne strukture najmoænije
drave na svijetu  taj je akt definitivno promijenio suvremeni svijet  svijet prije i
poslije tog teroristièkog akta nije isti.
Teroristièki napad na SAD imao je presudne posljedice za amerièko drutvo,
amerièki politièki ivot te funkcioniranje drave. Uz rtve, najmanje su dva razloga
to uvjetovala: prvo, napad Al Qaide je dokazao da je SAD moguæe napasti; drugo,
bio je to dokaz da je amerièku nacionalnu sigurnost moguæe ugroziti s amerièkog
teritorija. Zbog toga su Amerikanci morali promijeniti shvaæanje nacionalne sigurnosti,
reorganizirati sustav nacionalne sigurnosti te preispitati svrsishodnost pojedinih
njegovih mehanizama. Iako je tragièni akt nesumnjivo upozorio na potrebu rjeavanja
ukupnih problema koji se veu uz terorizam (i uzroka koji do njega dovode), a ne
17 O tajnim akcijama CIA-e u Iraku u ovom razdoblju vidi: Tyler, February 9, 1992.; Broder,
Wright, February 8, 1992.; Ibrahim, May 27, 1992.; Oberdorfer, January 20, 1993.
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potrebu traenja odgovora na pojedinaène teroristièke akte, Amerikanci su izabrali
potonju opciju. Amerièka administracija je objavila rat terorizmu te se odluèila na
vojne udare na Afganistan i Irak, drave za koje su iznosili dokaze (posljednje analize
pokazuju i neuvjerljive) da imaju veze s terorizmom, Al Qaidom i napadom na SAD
11. rujna 2001. godine. Vojnim intervencijama SAD su sruile talibanski reim u
Afganistanu 2002. i reim Sadama Husseina u Iraku godinu dana kasnije. Time se
pokazalo da je vojnim sredstvima moguæe ostvariti ciljeve amerièke nacionalne sigur-
nosti na tim podruèjima, a to tajnim akcijama nije bilo moguæe posljednjih 15-ak
godina. No, vojne pobjede nisu znaèile i poraz terorizma. Unatoè vojnim pobjedama
u Afganistanu i Iraku, SAD je i dalje izloen terorizmu. Kao spoj politike i nasilja, kao
fenomen koji uporabom nasilja eli ostvariti politièke ciljeve, terorizam je, prije svega,
izraz nezadovoljstva, a to nije moguæe eliminirati uporabom vojnih sredstava. U
suvremenim uvjetima terorizam je za SAD najopasniji sigurnosni izazov, moda i veæa
stvarna opasnost nego to je to bio SSSR u doba Hladnog rata. Argument koji to
uvjerljivo dokazuje jest èinjenica da se terorizam iskazao kao vrlo vitalna kategorija,
kao pojava koja ne pokazuje nikakve intencije da se urui pod vlastitom teinom
kao to je to bio sluèaj s bivim SSSR-om.
Polazeæi od postavke da terorizam u 21. stoljeæu predstavlja ekvivalent borbi
protiv komunizma tijekom Hladnog rata, kada su u pitanju amerièki interesi i
vrijednosti, amerièka administracija je, nakon kratkotrajne dominacije vojnih sredstava
u odnosu na tajna djelovanja, krajem 2002. ponovno proirila tajni program. Cilj i
sadraj nove doktrine nacionalne sigurnosti u svibnju 2002. obrazloio je dravni
tajnik za obranu (Secretary of Defense) Donald Rumsfeld:
Prevencija i preventivni udari su ... jedina obrana protiv terorizma. Na zadatak
je naæi i unititi neprijatelja prije nego on udari nas (Arkin, 27. October 2002.).
Oèigledno je da su tajne operacije, uz vojna djelovanja, temeljni instrument planiran
za ostvarenje ovog cilja. Uporaba ukupnog spektra prikrivenih djelovanja ima zadatak
stimulirati reakciju teroristièkih mrea i drava koje su u posjedu oruja predviðenog
za masovno unitenje. To znaèi da tajne akcije trebaju potaknuti teroristièke mree
na akciju kako bi nakon toga brzim amerièkim (vojnim) odgovorom bile unitene
(Arkin, 27. October 2002.).
ZAKLJUÈAK: PERSPEKTIVE TAJNIH AKCIJA
U uvjetima nastalim nakon Drugoga svjetskog rata tradicionalni instrumenti vanjske
politike, u rasponu od diplomatskih do vojnih, buduæi da nisu bili efikasni,
nadopunjeni su novim: tajnim akcijama. Od svojeg ustanovljavanja 1947., tajne akcije/
prikrivena djelovanja su bitan instrument amerièke vanjske politike. Zbog èinjenice
da je uporabom tajnih akcija bila i jest u stanju ostvariti amerièke ciljeve iz spektra
nacionalne sigurnosti, CIA ne samo da je znaèajan instrument amerièke vanjske
politike, veæ i vie od toga. Upravo zbog njezine efikasnosti, ali i globalnog djelovanja,
utjecaja koji ima na politièke kreatore, sredstava kojima raspolae i ukupnih uèinaka
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koje ostvaruje u realizaciji ciljeva iz sfere nacionalne sigurnosti, CIA zasigurno ima
status subjekta meðunarodnih odnosa.
S druge strane, bez obzira na njihovu uspjenost i vanost za nacionalnu sigurnost
nesporna je èinjenica da su tajne akcije bitno kontroverzne. Analiza pokazuje da je
sporna veæ i zakonitost ustanovljavanja tajnih akcija i njihovo stavljanje u nadlenost
CIA-e. Pravno utemeljenje koje omoguæava provedbu tajnih akcija Amerikanci su
pronali u Zakonu o nacionalnoj sigurnosti. Dvosmislena pravna odredba Zakona,
prema kojoj CIA treba izvravati i druge funkcije i dunosti koje se tièu obavjetajnog
djelovanja kada to odredi NSC, bila je osnova za pohod CIA-e na svijet. Za razliku od
pravnog utemeljenja, analiza sadraja tajnih akcija ne ostavlja puno dilema. Tajne
akcije su prema svojem sadraju intervencionistièki mehanizam. Gotovo sva djelovanja
CIA-e iz tog spektra su s druge strane zakona, s druge strane morala, s druge strane
dosega ljudskih i graðanskih prava. Vrlo efikasna djelovanja CIA-e koja zadovoljavaju
amerièke nacionalne apetite bila su i jesu nezakonita i nemoralna. Te nezakonite i
nemoralne aktivnosti poduzimane su u okviru grubo ocrtanog koncepta nacionalne
sigurnosti i preiroko formuliranih nacionalnih interesa i to u ime tih viih ciljeva,
u ime ciljeva nacionalne sigurnosti. Nezakonitost i nemoralnost pri djelovanju nisu
uvjetovani nepostojanjem pravne infrastrukture, amerièkim nepoznavanjem de-
mokracije ili, pak, nepostojanjem mehanizama koji bi mogli kontrolirati djelovanje
CIA-e. To je, u prvom redu, uvjetovano politièkim razlozima. Situacija u meðu-
narodnom okruenju, ugroenost amerièkih nacionalnih interesa od strane
komunizma, stvorila je podlogu za takvo djelovanje CIA-e. Paradoksalno je da
demokratsko amerièko drutvo i demokratska amerièka drava koja se u borbi protiv
komunizma borila i za demokraciju u svijetu, nisu imali nikakvu kontrolu nad
djelovanjem CIA-e. Tijekom Hladnog rata CIA je zasigurno bila drava u dravi.
Amerièki Kongres18, kao najvie predstavnièko tijelo amerièkoga naroda, poduzimao
je niz akcija kako bi i djelatnost CIA-e bila inkorporirana u praksu i ustavne norme
amerièke drave. Naalost, svi pokuaji amerièkog Kongresa bili su neuspjeni. Sve
napade na nelegalne i nemoralne aktivnosti CIA-e amerièka administracija je odbijala,
opravdavajuæi takve aktivnosti viim ciljevima, odnosno ciljevima nacionalne
sigurnosti.
Posthladnoratovski uvjeti su pokazali da instrumenti novog svjetskog poretka
nisu izgraðeni te da je svijet suoèen s mnogim sigurnosnim izazovima, meðu kojima
je, kada se govori o Amerikancima terorizam zasigurno najopasniji. U tim uvjetima,
nastojeæi ojaèati svoju poziciju jedine sile (unipolarni svijet), Amerikanci su promijenili
pristup u ostvarenju vanjskopolitièkih ciljeva. Tajne operacije su i dalje znaèajan
instrument ostvarenja ciljeva. tovie, potrebe za njima su nakon 1990. sve vie rasle,
no za razliku od prethodnog razdoblja one nisu vie jedino i najefikasnije sredstvo.
18 Do 1974. amerièki Kongres nije imao nikakvu kontrolu nad tajnim akcijama. Te je godine
Zakon o inozemnoj pomoæi (Foreign Assistance Act) nadopunjen amandmanom (Hughes -
Ryan Amandment) prema kojem je amerièki predsjednik duan obavijestiti Kongres prije
nego izda nalog za izvrenje tajne akcije, a samo u iznimnim sluèajevima Predsjednik je
duan obavijestiti Kongres o realizaciji tajne akcije 48 sati nakon to autorizira njezino izvrenje.
Ova je pravna odredba 1991. postala sastavni dio Zakona o obavjetajnim ovlastima (Intelli-
gence Authorization Act), odnosno istoimenog Zakona est godina poslije.
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U posthladnoratovskim uvjetima uporabu tajnih operacija je potrebno promatrati
na vie razina: 1) kao instrument koji se autonomno koristi za ostvarenje
vanjskopolitièkih ciljeva, odnosno ciljeva nacionalne sigurnosti u uvjetima kada
procjene ukazuju da je postizanje cilja izvjesno; 2) uporaba tajnih operacija paralelno
s vojnim djelovanjima  vojna djelovanja su uporabljena za istjerivanje Iraka iz Kuvajta
1990., ali je paralelno s tim voðena tajna operacija za ruenje Sadama Husseina i
promjenu iraèkoga reima; 3) tajne operacije su u odreðenim sluèajevima strategijskog
znaèaja (Afganistan, Irak) prepustile mjesto vojnim djelovanjima  za osvajanje
najvanijih meta prvenstveno se koriste vojna djelovanja (rat). Izmeðu ostalog, to
determiniraju dva bitna razloga: a) pozicija jedine supersile (nema prevelike potrebe
za tajnim djelovanjima, nepostojanje straha, kao u ranijem razdoblju, od protu-
odgovora druge strane itd.); b) iako je rat kao i uvijek riskantan potez s nepredvidljivim
posljedicama, prisustvo vojne sile na odreðenom prostoru najuvjerljivije stvara
preduvjete za njegovo stavljanje u amerièku interesnu sferu na due razdoblje. Novi
amerièki pristup je ujedno dokazao da su Amerikanci sruili naèela na kojima je,
kako-tako, funkcionirao svijet nakon Drugoga svjetskog rata i koja su omoguæila
postizanje prihvatljive razine svjetske stabilnosti i meðunarodne sigurnosti. Invazijom
na Irak, bez odobrenja Vijeæa sigurnosti Ujedinjenih naroda, SAD je, ustvari, sruio
odredbe i naèela Povelje UN-a. Paradoks je tim veæi ukoliko se istakne da su Amerikanci
sruili naèela za èije su se uspostavljanje upravo oni zalagali ili se zalau.
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CIAs COVERT ACTIONS AS A COMPONENT




Due to international relations after the World War II, covert actions have become a significant
instrument of American foreign policy. The responsibility to conduct covert actions lies
within the authority of the Central Intelligence Agency (CIA). Based on its results  successful
conduct of covert actions and realization of American national interests  the CIA has
become an important instrument, not only in executing American foreign policy, but also in
playing a role in international relations. Covert actions, although being very efficient means
for achieving national interests, are in fact an interventionst mechanism. Therefore, nearly all
the activities the CIA conducted/conducts in that respect were/are illegal. In the post-Cold
War era, the substance of covert actions did not change. On the other hand, their role and
significance within the scope of American national security instruments altered to some
degree. In post-Cold War era the U.S. wanted to consolidate their position of a single super
power (uniploar world) and consequently changed their attitude towards the way of
achieving their national security and foreign policy goals. Covert actions still remainded a
significant instrument in achieving golas. Moreover, it seems that in the period after 1990.
their indispensability continued to rise, but as opposed to the previous phase, covert actions
are no longer the only and the most efficient means since military actions now got the major
role in achieving American strategic goals.
Key words: United States of America, Central Intelligence Agency (CIA), American national
security, American foreign policy, Cold War, post-Cold War era, covert actions
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